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This article deals with  the Arab Spring as a process of deep political change  in  the Arab 
world,  previously  the  only major world  area where  authoritarianism  persisted  unchal‐





ing  years.  In  addition  to  providing  an  overview  of  the  existing  literature  on  the Arab 
Spring,  the  article  examines  the  empirical  results of political diversification  in  the Arab 
world. A  two‐by‐two matrix of political  rule  that differentiates according  to  the  type of 
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change  in  the Middle East.3 The Arab world was  the only major area where authoritarian 
rule could be established region‐wide in the twentieth century, and where regimes managed 
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to defy global  trends beyond  the  threshold of  the  twenty‐first  century. But  in Tunisia and 
Egypt in 2011, internal mass protests forced the leadership to resign within weeks. Inspired 










nosis. Yet, at  the same  time,  it should be  taken  into account  that making predictions about 














































socioeconomic  development  in  the  authoritarian  states  of  the Middle  East. According  to 
Volker Perthes  (2011: 24),  the most  important  trigger  for  this change was  the demographic 
development of the Arab world. From 1970 to 2010, the population nearly tripled, going from 




increased  networking  through  digital  technology  – many  are  unable  to  find  employment 
(ibid.: 30–31). The unemployment rate for the population cohort between the ages of 15 and 
24 was 25.6 percent in 2003, the highest in the world (ILO 2004: 1, 8; UNDP 2009: 20). Addi‐














the dissent between regimes and populations already existed  long before  the spread of  the 
Internet. However, virtual communication gave people an  instrument that made  it possible 





of  living,  thereby  substantiating  the  once  abstract  criticism  of  the  regimes  (ibid.:  36). Fur‐
thermore, digital media displayed  the  freedom  and prosperity  of people  in  the West  and 
elsewhere in the world. Every day more people in the Arab world were exposed to the rest of 
the world through international online news or the use of programs like Skype to talk with 
friends or  relatives  living abroad  (see Howard and Hussain 2011: 36, 42). The  increasingly 
















As diverse as  the uprisings  in  the Arab  countries may have been, all protests were directly 
























incomes  generated  by  rents  of  the  oil‐producing  states  in  the Middle  East  escalate,  but, 
























structures have been  shaken  to  the point  that one  can  speak of  transition  states. A  central 
finding of  transition  theory  is  that  transition has  to be seen as an open process  (Carothers 
2002). While most transition processes after the collapse of the totalitarian regimes in Europe 











more  than  short‐term potential. On  the  one  hand,  not  all protest movements  in  the Arab 
world have succeeded  in  forcing  the ruling regime  into  transformation by peaceful means. 
Some regimes still control – at least temporarily – the levers of power with the help of their 
repressive  apparatuses,  yet  they  have  been  unable  to  force  the  newly  formed  opposition 
movements to their knees. A prime example is Syria. 
On the other hand, transition countries can differ, as the transition process can be regarded 
as stable or unstable.  It should be noted  that  transition processes are sui generis dynamic, 























Saudi  regime has succeeded  in keeping  its authoritarian  rule stable without  implementing 
substantial liberalization measures. When the Arab Spring began, various observers expected 
certain  change  in Saudi Arabia  (Lacroix  2011: 48). This view  appeared plausible,  as Saudi 
Arabia shows similar grievances to those Arab systems that faced massive protests: high un‐





























23 years as president, Ben Ali was  forced  to resign  in  late  January 2011. Subsequent devel‐
opments created a promising political atmosphere for the Constituent Assembly election  in 
October 2011, and the newly elected assembly was tasked with drafting a new constitution 
and appointing a new government. Apart  from protests  in February 2011, which called  for 
the dismissal of Ben Aliʹs supporters in government positions, there have been no destabiliz‐
ing demonstrations or police suppression (Schraeder and Redissi 2011: 1, 14–17). Compared 
to other countries  in  the  region, Tunisia has good prerequisites  for democratization  (Asse‐
burg and Werenfels 2011: 8); thus it can be considered a stable transformation country. 
3.2.4  Unstable Transition Systems: The Case of Egypt 




primarily  directed  against  the  transitional  military  government,  which  has  delayed  or 
blocked the transition of power to a civilian government. The “military‐industrial complex” 
(Davis 2011b) has steadily expanded its political and economic role ever since its emergence 
in 1954. This suggests  that despite  the  resignation of Mubarak,  the  regimeʹs  forces are still 
strong. Many observers state that the crucial factor blocking a democratic transformation is – 
presently – not the strength of Islamist groups but the military’s interference (Davis 2011b, c). 
But  there are also other assessments:  In  the post‐Mubarak parliamentary elections,  Islamist 
parties won two‐thirds of the seats, stoking fears of an undemocratic Islamization of the po‐






contexts such matrices are used  to sharply delineate various  types of political  rule. Such a 
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procedure would, however, not match the dynamic character of the Arab Spring. In the fol‐







rentier  state  approach,  which  was  introduced  by  Hazem  Beblawi  and  Giacomo  Luciani 
(1987). Two other theoretical approaches from social science research that should be applied 
are transition theory and revolution theory. 
Portugal’s  Carnation  Revolution  in  1974  started  the  “third wave  of  democratization” 
(Huntington 1991). As a result, theories of political system change, especially approaches to 
transition  theory, became popular: What  causes  the  collapse of  authoritarian  regimes  that 
appeared to be stable for decades? Which actors play a role in the transition processes (Lauth 
and Wagner 2009: 126–127)? Major attention  is directed  to  the quality and efficiency of  the 
emerging political systems (Carothers 2002: 6; Lauth and Wagner 2009: 126). Throughout the 
history of  the  research,  some of  the main  assumptions of  the  early  approach  to  transition 
have been questioned, particularly the teleological perspective according to which democra‐
tization  more  or  less  inevitably  leads  to  the  establishment  of  consolidated  democracies 
(Carothers 2002: 6–8, 14).  In addition, concepts  that allow  for an analytical view of  the  re‐





























fected by  the Arab Spring. This  is mainly due  to  the  immense oil and gas  reserves  in  the 
country, measured per capita. Together with Iran, Qatar possesses the largest natural gas re‐
serves in the world and was the worldʹs largest exporter of natural gas in 2006. The substan‐











richsen 2011). According  to a  study  from  the years 2010–2011,  the people of Qatar valued 










ter  initial reluctance,  the country also supported  the opposition movement  in Syria – espe‐
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cially  the Muslim Brotherhood  –  and used,  as  in  the Libyan  case,  the  influence  it  gained 
through its chairmanship of the Arab League (Steinberg 2012: 4–6). 
While  the  rentier  state  approach has no problem  explaining  the  stability  in Qatar  and 
other Gulf states, at  first glance,  the explanation  is not as obvious  for Bahrain. Bahrain has 
only very limited oil reserves. Therefore, from the point of view of the rentier state approach, 
it  is not surprising  that  the  largest protests  in  the Gulf states during  the Arab Spring  took 
place in Bahrain. In February 2011, one‐third of the population belonging to various political 




call  into question  the general monarchical principle  in  this subregion of  the Middle East,  it 
supported the Bahraini regime  in massively quelling the riots and even sent troops to Bah‐
rain in March (see Steinberg 2011). 
Another  reason  for  the  successful  repression of  the Bahraini protests  is  the qualitative 
strength and the confessional character of the country’s military. Its soldiers possess sophis‐
ticated modern weapons, have  first‐rate  training,  and  receive high  compensation  for  their 
services. As the country, due to its diversified economy, provides various career opportuni‐































strumental  in  the  confrontation with  the  opposition:  the  security  apparatus.  Its  efficacy, 
however, was blocked by the intervention of NATO. 
The extreme depoliticization of society  in  the Libyan rentier state has also  left a strong 
legacy for the transition process. For a society that did not have any civic culture and state 
structures over decades, the transition towards democratic structures appears to be a particu‐
































expected  that  this situation could change  in  the near  future as  the  regime has managed  to 
closely bind the Alawite elite. Thus the Egyptian scenario – where the military shifted away 
from the ruler – is rather unlikely. At the same time, there are no strong indicators for a Libyan 
solution, as no  external military  intervention  comparable  to  the NATO operation  in Libya 
seems to lie ahead. Additionally, despite increasing external pressure not only from the West 
but also from Turkey and the Arab League, Assad still has the support of influential players – 






With  a maximum  of  approximately  3,000 demonstrators  (against  a  force  of  30,000 police‐
men), political mobilization in Algeria did not reach the critical mass that it did in Tunisia or 
Egypt, where the leaders were ultimately forced to resign (Belakhdar 2011: 82–83). This was 
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spects than the informal sector (Belakhdar 2011: 82). Until now, however, the resources of the 
regime have been sufficient to keep its authoritarian rule stable. President Abdelaziz Boute‐










tain cases  to one of  the categories  in  the above matrix  is a difficult  task. Taking a political 
snapshot – more than a year after the beginning of the Arab Spring (the time of the writing of 
this paper) – Tunisia seems to be the Arab country which is most likely to be on the path to‐
ward genuine democratization.  In contrast,  it  is  likely  that Egypt’s old  regime  is so strong 
that  a  transition  away  from  authoritarianism  could be blocked. Yemen distinguishes  itself 
with an even higher degree of complexity. 
Compared  to other Arab  states, Tunisia has  strong potential  for a  successful  transition 
due  to  the political,  economic,  and  social  structures of  the  country.  In other  authoritarian 
states  in  the Middle East, civil society organizations and political  institutions are often un‐
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other Arab societies (Perthes 2011: 41–42). One‐third of the Tunisian population uses the In‐
ternet (Schraeder and Redissi 2011: 11), which, even before the Arab Spring, served as a fo‐
rum  for  the politically  interested  to discuss grievances about  the political system  (Howard 
and Hussain  2011:  36). After Ben Aliʹs  fall,  political debate  intensified  beyond  the  virtual 
world. Prominent exiled Tunisians returned to the country, and a multitude of political par‐
ties  arose  (Schraeder  and Redissi  2011: 15). With  regard  to  confessional,  ethnic,  and  tribal 

























of  the  past  year. Whether  Tunisia will make  a  fast  economic  recovery  appears  uncertain. 
There is, however, a high probability that the chances of successful democratization will be 
negatively affected if there is no economic upturn (ibid.). 
Compared  to  Tunisia,  the  prospects  for  a  democratic  transition  in  Egypt  appear  less 
promising. As mentioned above, there is much evidence that the major political threat to the 
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In addition,  the country  faces massive socioeconomic challenges:  in 2008, 22 percent of 





























ion.  Second,  it  should  be  noted  that  the  region’s  nationalist  regimes  (with  some  socialist 
paint), established in the 1950s, were an indigenous reaction to Western imperialism and co‐
lonialism, while  socialism  in Eastern Europe was externally  imposed by  the Soviet Union. 
After  the collapse of  the Soviet Union, Eastern European states were able  to return  to  their 
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economic and political heritage, which they shared with Western Europe, but the Arab world 










reform. The only  two remaining monarchies  in  the Arab world outside  the Gulf region are 
under constant pressure  to reform: Morocco and Jordan. In both countries  the Arab Spring 
resulted  in  recurring protests  that were  less  spectacular  than  those  in Tunisia, Egypt,  and 
Syria. However,  if  the political  situation  in  the  two monarchies before  the Arab  Spring  is 
compared with  the situation  in 2011,  it becomes clear  that  there has been an unmistakable 
qualitative leap in the political mobilization of society. What needs to be critically examined 







sure.  In specific empirical cases  it may be difficult  to clearly  identify whether processes of 
political change fit into the pattern of “liberalization” or that of “democratization”; however, 
the  two  terms  systematically  refer  to opposite processes. While  liberalization  is a  survival 
strategy of authoritarian systems, and measures undertaken  in this context can be reversed 
in times of diminishing pressure, democratization cannot be controlled from above. The dis‐







popular king – public criticism of whom  is  taboo –  is enshrined  in  the constitution and  is 
based on both extensive secular and religious authority (Hoffman 2011: 92–94). Although the 
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regime had propagated democratic transition to the outside world for years, the political sys‐













cratic rhetoric.  In parts,  the new constitution may actually be read as a response  to  the de‐
mand  for  the  substantial  limitation  of  royal power  in  favor  of  a democratic  separation  of 
powers. A closer look, however, reveals that major autocratic elements are still enshrined in 
the document  (Benchemsi 2012: 57–59). The  following discussion provides examples  in  the 
areas of the executive, legislative, and judicial branches that raise doubts about whether the 
royal family has actually decided to induce a democratic transition. 







parliament, a situation which  limits  the prospect  that  the party system could challenge  the 
royal palace.  Indeed,  the king  is obliged  to appoint  the prime minister  (“Chief of Govern‐
ment”), who then has the right to recommend the nomination of ministers or to claim deduc‐
tions, from the strongest party in parliament (Benchemsi 2012: 63–64). However, these initia‐
















of controversy  (Hattar 2011). Measured by regional standards,  Jordan’s participation  in  the 
Arab Spring appears  limited. However, compared  to 2010,  there has been a substantial  in‐
crease in political protest and activism in 2011 and 2012. 
The highly  controversial parliamentary  elections  in November 2010,  in addition  to  the 
regional protests,  contributed  to  the demonstrations  (Bank  2011:  30). After Prime Minister 
Rifais’s measures  to  increase government  subsidies  failed  to  appease demonstrators, King 
Abdullah II dissolved the government on 1 February 2011 and appointed Marouf Al‐Bakhit 
prime minister. In October  2011  the  king  replaced  Prime Minister  Bakhit with Awn Al‐
Khasawneh  in order  to demonstrate his will  for political  change,  entrusting him with  the 
formation of a reform‐oriented government (Hamid and Freer 2011: 3). Khasawneh was not 
only  a  consultant  of King Hussein’s  but  also  a  judge  at  the United Nations  International 
Court of Justice and enjoys  international recognition. The majority of Jordanians supported 
his appointment, at least initially, and appreciated that he was not prone to corruption (Carl‐







duced  in 1993 and primarily served  to reduce  the number of oppositional  Islamists  in par‐
liament. The electoral law favors individual independent candidates who are chosen not be‐
cause of  their party affiliation but because of  their  tribal connections. With  respect  to elec‐
toral districts, urban  areas  in which  the population of Palestinian origin  agglomerates  are 
disadvantaged, while candidates from rural areas – where the traditional power base of the 
monarchy primarily resides – are favored (Beck and Collet 2010: 3–4). It is not surprising that 
observers are  skeptical about  the announced  reform program: Since 1989  four  reform pro‐

















the second half of 2011  that  led  to  the arrest and  indictment of  individuals who once held 
powerful positions. One  such  individual was Mohammad Dahabi,  the  former head of  the 
Dairat  al‐Mukhabarat  al‐Ammah,  the  Jordanian  intelligence  agency. He was  charged with 

























At  the  time of completion of  this paper  there are already skeptics who go one step  further 
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lead  to a confrontation with major parts of  the mobilized society and  the  further economic 
destabilization of the country and would jeopardize the financial support of the US and the 
EU. Since the military nevertheless seems to be reluctant to give up its political influence, a 
pact between  the military and  the Freedom and  Justice Party of  the Muslim Brotherhood – 
which forms, with approximately 47 percent of the seats in the National Assembly, by far the 




eign policy decisions – especially with regard  to relations with  Israel – could be  left  to  the 
military (Roll 2012). 








the  legal  processing  of  crimes  committed  by  the  regime  are  likely  to  exacerbate  rivalries 
within the country (ibid.: 12–13). Given the high complexity of the Libyan political scene af‐
ter the overthrow of Gaddafi, the possibility that Libya will transform from an unstable tran‐
sition  country  to an unstable authoritarian  system  cannot be  ruled out. Should one of  the 





























authoritarian systems. Here  it should be noted  that  the situation  in  the various Arab coun‐
tries could develop quite differently. The diversification of  the Arab  regimes observed one 
year after the Arab Spring may only represent a preview. Additionally,  it  is also  likely that 
developments  in key  countries and  subregions will have  repercussions  for other  countries 
and  subregions.  The  Arab  Spring,  which  started  in  Tunisia,  inspired  civic  movements 
throughout the region and has since shaped the political debate across the region. 












tion processes  that generate many winners  and  few  losers. Thus,  it  is  to be  expected  that 
there are major gateways  for undemocratic groups within  the  state apparatuses as well as 
within society. Findings from revolution theory suggest that sections of the former regimes 
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may be able to persist because they have not collapsed – unlike the case  in Eastern Europe 
after the implosion of the Soviet Union. 
It  is much more  likely  that at  least some countries will pass  through  lengthy  transition 
processes; these will be inconsistent and the results will be open. This could also lead to the 
emergence of hybrid regimes that cannot be clearly distinguished as consolidated democracies 
or  autocracies  for  an  extended period. With Tunisia, however,  there  is  at  least  one  country 
where some essential conditions that determine successful democratization exist. 




uable  experience  in  dealing  with  the  system‐threatening  challenges  of  Nasserism  in  the 
1950s, their chances of survival remain high, pending further developments.  
In  those  countries where  the Arab Spring  triggered political  change,  it  is also possible 
that new authoritarian regimes will be created. Whether this will happen in some or even all 
countries depends largely on whether new authoritarian elites succeed in monopolizing eco‐










this scenario –  for  the  third  time  in  the post‐colonial history of  the Middle East –  regional 






as antagonizing poles. Yet  it should be clear  that such a scenario depends on many  factors 
whose fulfillment cannot be predicted at present. 
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